







has  shown people protesting  against  their governments on  a nearly daily 
basis. Not only  is  the  frequency of media reports on  the protests new, but 













African  social movements  are  presented  in  ‘Western’ media  and  politics: 
Recently,  trying  to bring down governments  is presented  in positive ways 
whereas in the years before, social movements were supposed to be a ‘civil 














perspective.  Social  movement  theory  largely  focuses  on  socio‐political 
movements  in Europe, North‐  and  South America  (cf. Tilly  1978; Tarrow 
1998; Della Porta/Diani 1999). In addition the social movement theory litera‐
ture has so far hardly been explored within African studies, even though a 
growing  number  of  empirical  studies  are dealing with different  forms  of 
civil action and political mobilization  in African contexts.3 Especially com‐
pared  to  Latin American  Studies where  labour  unions,  landless workers’ 
movements  or  feminist movements  are  central  terrains  of  both  empirical 
and  theoretical  investigation  (cf. Eckstein 1989; Escobar/Alvarez 1992),  so‐
cial  movements  in  Africa  largely  remain  under‐researched  and  under‐
theorised. This  is particularly  true  for African studies  in German speaking 






aim  is  to explore how  far current social movements  in sub‐Saharan Africa 
are actors that take a critical stance towards social and political domination. 
Which social movements shape the political landscape of contemporary Af‐
rican  societies? What are  the  strategies  they use  to  intervene  in  social de‐
bates and influence politics? How do social movements in Africa mobilize, 










plored  the  struggle  against  Apartheid  (van  Kessel  2000)  as  well  as  a  broad  range  of 
movements  in  post‐Apartheid  South  Africa:  against  privatisation  and  liberalisation  of 




equality,  for sexual  identity rights, and others. Starting  from  the 1960s, so‐
cial movement studies were  funded upon Mancur Olson’s  ‘logic of collec‐
tive action’ (Olson 1965) and tried to explain why people participate in pub‐
lic  protest  even  though  ‘free  riding’  seems  to  be more  rational  for  them. 
Building upon the assumption of rationalist logics of action, resource mobi‐
lization theory argues that protest depend on which material, ideal and per‐
sonnel  resources  can  be  mobilized  (McCarthy/Zald  1977;  Jenkins  1983). 
Charles Tilly was among the first to shift the focus from pure mobilization 
to  the  political  system  social  movements  act  in  (Tilly  1978;  cf.  Kitschelt 
1986). Accordingly, political‐structural conditions (for instance, institutional 
openness, ability and will for repression) explain why protest does or does 
not  occur. The  focus  thereby  is  on  formal political  institutions  and  struc‐




participation  and  on political  opportunity  structures,  aimed  at  explaining 




‘framing’ – how grievances are  interpreted –  is a decisive  factor of protest 
and mobilization  (McAdam  2001;  Snow  2004; Polletta/Ho  2006). Thus  far, 








referred  to  in  the  European  debate.  Mamdani  and  Wamba‐dia‐Wamba 
                                              
4  Some  authors  in  this  issue  try  to  bridge  the  gap  and  critically  assess  how  far  social 
movement  theory can help  to develop a better understanding of contemporary political 
contention in Africa (cf. contributions by Alex Veit and Elísio Macamo). 





sal  idea of  ‘civil society’ that  is deeply rooted the dualism of tradition and 
modernity emerging from modernisation theory. Only recently have Euro‐














‘Social movement struggles  in Africa’  (Vol. 37,  Iss. 125). This  issue  is com‐
plementary  to Ellis’  and van Kessels  edited volume  as  it presents  several 
case studies mostly  from French speaking countries such as Burkina Faso, 
Niger, Senegal and  the DRC. The articles were  first presented at a confer‐
ence held  in Paris  in early 2010.  Interestingly,  this conference was not ex‐
plicitly on social movements – at  least,  the name did not suggest  it:  ‘lutter 
dans les Afrique’6 (‘struggles in the Africas’). Applying a broad concept of Afri‐

















donors, directly or  indirectly via  local NGOs,  is a  characteristic  feature of 
several social movements in Africa (Ellis/van Kessel 2009a). Researchers and 
activist frequently discuss this influence controversially. 
We agree with Larmer  that, without doubt,  international and  in particular 
‘Western’  actors,  ideas  and norms do  influence African  social movements 
and  struggles. Beyond  that, we  stress  two aspects:  first,  social movements 
do  exist  in Africa which  less  reflect  ‘Western’  ideas  –  and  that,  therefore, 




Kehinde Olayode  in  this  issue.  Second,  rather  than  seeing African move‐
ments one‐sidedly  shaped by global and  ‘Western’  influences, we empha‐
size that histories and concepts of ‘Africa’ and ‘the West’ are inseparably in‐
terlinked and interwoven (cf. Randeria 1999). We can only imagine ‘African’ 
social movements  by  necessarily  comparing  them  to  an  imagined North‐
ern/Western counterpart; at the same time, these ‘Western’ actors, scholars, 
concepts,  ideas  and  norms  only  become  ‘Western’  through  the  polarized 





ROAPE  issue. Several  important questions still remain  to be discussed,  in‐




derstood  against  the background  of  the historical  and  social‐political  sur‐
roundings they emerged from. Regarding the historical emergence of mac‐
ro‐economic structures, Larmer distinguishes  four historical periods of so‐
cial movement  struggles  in Africa: nationalism and  liberation  struggles  in 
the 1950s and 60s,  suppression and  incorporation  from 1960‐75,  economic 
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crisis  and  structural  adjustment  from  1975‐89,  and  pro‐democracy move‐
ments from 1990‐2010. Unlike Larmer, we focus on the dimension of power 
and (state) domination and identify four (slightly different) overlapping his‐








in  several  countries  a  period  followed  when  liberation  movements  held 
state power  –  and often performed much more  repressively  than  a  lot  of 
supporters locally and internationally had hoped. Thirdly, in the early 1990s 
a phase of political system  transformation started  in numerous states, and 
enormous democratic hopes were put on  the  respective  ‘civil  societies’. A 
fourth period followed, its characteristic being the co‐optation of ‘civil socie‐
ties’ by  international agencies and donors such as  the World Bank.  In  this 
period,  for  instance,  the Poverty Reduction Strategy Plans emerged and a 
number of civil society actors transformed themselves into professional de‐
velopment  agencies.  These  agencies  partly  substitute  the  state  insofar  as 
they fulfil tasks that state agencies are supposed to carry out. For most peo‐
ple (in Africa as elsewhere), one of the state’s main tasks is to guarantee ac‐
cess  to basic  social  services, notably health and education. Without  repro‐
ducing  neoliberal  allegations  of  ‘state  failure’,  from  a  basic  social  service 
provision perspective, the coverage of several states in Africa is limited. In 
numerous  cases,  the  state  happens  to  be  authoritarian  and  aggressive.7 



















cess  often  associated with  the  successful  impact  of  ‘civil  society’, African 
Studies  in  the  early  1990s were  characterised by highly  controversial per‐
spectives on the outlooks and potentials of civil societies in sub‐Saharan Af‐
rica. However, the height of this debate was limited to a few years. As in lit‐
erature on  civil  societies  in general, most of  the  literature on African  civil 











tualized African  civil  societies as defenders against  the monopolisation of 
society  by  the  state.  Jean‐François  Bayart  describes  how  throughout  the 
1980s grassroots organizations tried to establish independent spaces against 
the postcolonial African “Policeystaat” (Bayart 1986). Crawford Young cari‐
catured  this  later as  the  juxtaposition of “a veritably satanic state” and an 
“angelic civil society”  (Young 1994: 47).  In  the  following years,  this binary 
conception  of  a  totalitarian  state  and  a  rather  monolithic  civil  society 










cal  negotiation,  where  the  “state‐in‐society”  (Migdal  2003)  became  one 
player  amongst  others  (Kunz  1995:  183). As  a  result,  civil  society was no 
longer understood as an a priori space of homogenous political opposition, 
but  as  a  rather unpredictable  factor  (Fatton  1992)  intrinsically  infused  by 




At  the same  time,  the good governance‐paradigm began  to offer new pro‐
grammatic perspectives for the duties of civil societies. The idea of the state 
as a set of neutral institutions that  just need sound administration (a trans‐
parent budget,  rule of  law,  fight  against  corruption  etc.) went  along with 
structural adjustment programmes and privatisations  that allowed  the  im‐








ganizations  started  to organize  their own  supply with  social  services  and 
thereby structurally replaced and supported the state. Secondly, the idea of 
participation in governance issues allowed for the conceptualisation of civil 
society organizations as  independent organs  for  the control of  the govern‐























collective  identity  that  tries  to  prevent  societal  change  by  non‐
institutionalized tactics” (van Stekelenburg/Klandermans 2009: 20f; cf. Della 
Porta/Diani 1999). Bearing this  in mind,  the  literature on civil societies did 
often deal with actors that could equally be described as social movements. 
However, we do not simply want to replace one term by another. Instead, 






tures,  a  broader  perspective  on  their  political  demands,  organizational 
structures,  modes  of  mobilization,  ‘collective  identities’  or  ‘non‐
institutionalized  tactics’  has  been  lost. With  our  conceptual  choice  of  the 
term social movements, we want to highlight a shift towards a perspective 
that  does  justice  to  these  factors.11  Furthermore,  a  social  movements  ap‐
proach can go beyond the common civil society approach in order to under‐
line  the  critical  or  – possibly  –  emancipatory  stance  social  actors  take  to‐
                                              













The  range of  social movements  is huge:  from  looser groups  such as  some 




rary Africa. Nevertheless, examples of at  least  some of  the core actors are 
portrayed in this issue such as trade unions (Danièle Obono) and women’s 
movements (Andrea Kaufmann). Other, no less important ones such as stu‐




by  socially  marginalized  people,  namely  slave  descendants  (Lotte  Pelck‐
mans  and Eric Hahonou). They  also  raise  the question  in how  far  ethno‐
nationalist  movements  can  be  seen  as  being  emancipatory  (Kehinde 
Olayode). All empirical cases analysed in this issue show that the state is the 
core point of reference for social movements: all movements presented here 
address  the  state  in  one way  or  another.  For  instance,  democracy move‐
ments  try  to  hinder  presidential  third  terms  (Boniface  Dulani);  women’s 




the Republic of South Africa  is  the only country whose  social movements 
have been widely studied in existing literature, in this special issue, we de‐
liberately do not focus on RSA. In addition to single and comparative case 
studies,  two  articles  aim  at  advancing  the  theoretical  debate  on  social 
movements in Africa.  
The  first  one  is Alex  Veit’s  contribution  on  ‘direct  internationalised  rule’. 
Starting  from  the example of demobilized militia  fighters  in  the DRC who 
partly organized  themselves  in an association  trying  to bring  their request 


























sums up his  findings  in  a  catalogue  that might prove  to  be useful when 
looking at other Democracy Movements, too. 
The case analysed by Lotte Pelckmans and Eric Hahonou is an important fea‐
ture  in Western African politics,  though nearly unknown  in  the European 
public: social movements of slave descendants. The  legacies of slavery are 
not a matter of the past but still relevant in African social and political life. 
The  authors present  in detail  the  case  of  an  emancipatory movement  en‐
gaged in Malian identity politics on behalf of former Kel Tamasheq (Tuareg) 
slaves.  They  show  how  contemporary  anti‐slavery  movements  mobilize, 
what  they claim and how  they succeed or  fail  to achieve  their aims. Com‐
paring it to similar movements in several other West African states (Niger, 
Benin,  Mauretania),  Pelckmans  and  Hahonou  argue  that  anti‐slavery 
movements  differ  from  other  struggles  such  as  ‘food  riots’,  women’s  or 
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peasant’s movements. Movements of slave descendants pursue  ideological 
aims  related  to  citizenship and  identity  that are  closely  linked  to material 
issues. The  specificity of African  anti‐slavery movements,  they  suggest,  is 
that they address ideological and material issues simultaneously. 
Kehinde Olayode examines  four ethno‐nationalist organizsations  in different 
parts of Nigeria.  In particular, he  explores  these groups’  influence on na‐
tional politics and attempts to answer the question in how far they enhance 






a  characteristic  feature of Nigerian politics  also discussed  as  ‘the national 
question’. Olayode concludes that “the inability of the various groups to re‐
solve or agree on some of the issues related to the ‘national question’ is pri‐













Some of  the papers  in  this  issue have been presented  at  the  4th European 
Conference on Africans Studies in Uppsala, 15‐18 June 2010. Those contribu‐
tions to the ECAS double session  ‘social movements  in Africa’ that are not 






















Chazan, Naomi 1994.  ʺEngaging  the State. Associational Life  in Sub‐Saharan Africaʺ,  in: 
Migdal,  Joel  S./Atul Kohli/Vivienne  Shue  (Eds.),  State  Power  and  Social  Forces, 
Cambridge: Cambridge University Press, 255‐289. 
Daniel,  Antje  2011.  ʺFrauenorganisationen  in  der  Post‐Konflikt‐Situation  in  Kenia  im 









movements  in  Africa?ʺ  in:  Ellis,  Stephen/Ineke  van  Kessel  (Eds.),  Movers  and 
shakers. Social movements in Africa, Leiden: Brill, 1‐16. 










Hall, Stuart 1992.  ʺThe West and  the Rest: Discourse and Powerʺ,  in: Hall, Stuart/Bram 
Gieben (Eds.), Formations of Modernity, Cambridge u.a.: Polity Press, 275‐330. 
Stichproben 14





Kitschelt,  Herbert  P.  1986.  Political  Opportunity  Structures  and  Political  Protest: Anti‐
















Olson, Mancur  1965.  The  Logic  of Collective  Action.  Public Goods  and  the  Theory  of 
Groups: Harvard University Press. 




























Young,  Crawford  1994.  ʺIn  Search  of  Civil  Societyʺ,  in:  Harbeson,  John/Donald  Roth‐
schild/Naomi Chazan (Eds.), Civil society and the state  in Africa, Boulder: Lynne 
Rienner, 33‐50. 
